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орасидан ўтишлари керак бўлган. Бу ерда тарихий парадокс ҳолат юзага келади,
чунки Бибихонимнинг ўзи хам бепушт бўлган. Шундай қилиб, асрлар давомида халқ
касалликларни даволаш ёки беморни аҳволини енгиллаштириш мақсадида турли
хил даво йўлларини ишлаб чикишган. Бу йўллар оддий, қўл остида мавжуд бўлган
нарсалар орқали ёки психологик таъсир оркали бажарилган.
Xулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, XIX аср охири – XX аср бошларида
Туркистонда маҳаллий аҳоли асосан касалликларни анъанавий тиббиёт усулларидан
фойдаланган ҳолда даволаган. Россия империяси орқали замонавий тиббиёт кириб
келган бўлсада, унинг хизматларидан асосан ҳарбийлар ва кўчириб келтирилган рус
аҳолиси фойдаланган. Маҳаллий аҳоли орасида ҳам замонавий тиббиёт аста
секинлик билан тарқала бошлади.
Фойдаланилган адабиётлар
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ҲАМЗА ҲАКИМЗОДА НИЁЗИЙ АСАРЛАРИНИНГ ЎЗБЕК ТИЛИ ТАРАҚҚИЁТ
ТАРИХИДА ТУТГАН ЎРНИ.
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ФарПи “Чизма геометрия ва муҳандислик” кафедраси ассистенти
Аннотация: Мазкур мақолада Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг она тили ривожига
қўшган ҳиссаси, ўзбек тилнинг ривожлантиришдаги ҳаракатлари ва усуллари, унинг
асарларида келтирилган сўзларнинг мазмун-моҳияти ёритилиб берилган.
Таянч сўзлар: Миллат, сўфи, пурист, пантуркист, Ойна, бидъат, мажусият,
пўнқорғолар, Явмул вафот.
РОЛЬ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ХАМЗЫ
ХАКИМЗОДА НИЯЗИ
Хонкулов Шавкатжон Хурсаналиевич
старший преподователь кафедры “История Узбекистана”
Нурматова Салима Сабировна
ассистент кафедры “геометрия чертежа и инженерия”
Аннотация: В этой статье описывается Хамзы Хакимзода Ниязи в развитие
родного языка, его действия и методы в развитии узбекского языка, содержание его
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Annotation: In this article Hamza Hakimzadeh Niyazi contribution to the development of
the native language, the ways and methods of developing the Uzbek language, the content of the
words mentioned in his works are highlighted.
Key words: nation, turtle, purist, panturkish, War, heresy, mausi, bark, Yawmul died
Ҳар бир миллатни узоқ ўтмиши, урф-одати унинг она тилига боғлиқ. Она
тилимиз тарихини билиш, унинг ўзига хос бўлган томонларини англаш, таҳлил
этиш тилимизнинг тараққий этиши учун муҳим бўлган хусусиятлардан саналади.
Ҳозирги кунда тилимиз тарихини ўрганиш, халқимизнинг эъзозлаб келаётган
маънавиятини юксакка кўтариш билан баробар эканлиги ҳеч кимга сир эмас.
Жумладан, Ўзбекистон Республикасини Биринчи Президенти Ислом Каримов “Она
тилининг буюк аҳамияти шундаки, у маънавият белгиси сифатида кишиларни яқин
қилиб жипслаштиради” [1-203]. – деб таъкидлайди.
Шу сабабдан президентимиз Шавкат Мирзиёев “Халқимизнинг кўп асрлик
маданий, илмий – маърифий ва бадиий тафаккури, интеллектуал салоҳиятининг
ёрқин ва бебоҳо маҳсули маҳсули бўлган ўзбек тили жаҳондаги бой ва қадимий
тиллардан биридир” [2]- деб
айтган фикрлари бежис эмас. Дарҳақиқат,
аждодларимиз томонидан такрорланиб келинаётган тилимиз-миллатимиз кўзгуси,
унинг қалби саналади. Шунинг учун шоир ва ёзувчиларимиз тилимизга ғоят ҳурмат
кўрсатиб, унинг сержилолиги, кўп маънолигини ўзларининг тарихий асарларида
кўрсатишга ҳаракат қиладилар. Зеро, бу тилда Алишер Навоий, З.М.Бобур, Нодира,
Огаҳий, Муқимий, Фурқат сингари сўз мулкининг султонлари сўзлаган ва ижод
қилганлар. Тилимизнинг маданиятлилиги, сермаънолиги, жилвадорлигини
оширишда Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ҳам алоҳида ўрни бор. У ХХ аср ўзбек
адабиёти тарихи ҳамда халқ таълими соҳасидаги ижодий меҳнати билан ҳам
ҳурматга сазовар бўлган адиблар сирасига киради. Ҳамзанинг тарихий асарларида
ХХ аср бошларидаги ўзбек адабий тилининг фонетик, лексик, грамматик
хусусиятларини эски ўзбек тили билан ўхшаш ва фарқли жиҳатларини билиш
имкони туғилади. ХХ аср бошларидаги ўзбек адабий тили ўзининг лексик, фонетик,
грамматик хусусиятлари ва тил тармоқлари жиҳатидан эски ўзбек адабий тилидан
фарқланиб туради. Шунинг учун ҳам олимлар бу давр тилига алоҳида аҳамият
бериб, “ХХ аср бошларидаги давр, ўзбек адабий тили шаклланишининг муҳим
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босқичи деб қарайдилар” [3-15]. XIX аср охири, айниқса, ХХ аср бошларига келиб,
жамият тарихи билан боғлиқ бўлган ўзгаришлар адабий тилга ҳам ўз таъсирини
ўтказа бошлади.
ХХ аср бошларида ўзбек тилида юз берган ўзгаришларни ўша даврнинг барча
соҳаларида айнан кўришимиз мумкин. “Жонли сўзлашув тилидан фарқли
хусусиятларга эга бўла бошлаган анъанавий фонетик, лексик хусусиятлар,
грамматик формалар билан ёнма-ён ҳолда адабий тил қобиғида жонли сўзлашув
тилига хос хусусиятлар қўллана бошлади. Айни вақтда адабий тилда грамматик,
лексик дублетлар юзага келади.
Ижтимоий муҳитнинг интенсив ўзгариши, капиталистик муносабатларнинг
туғилиши,
обьектив
ҳаёт
билан
боғлиқ
ҳолда
ижтимоий
меҳнат
дифференциясининг тармоқлашуви адабий тилининг янги услубларини вужудга
келтиради” [4-10,15]. Яъни Туркистонни Россия империяси тамонидан истило
қилиниши нафақат моддий бойликларга зарар келтирди, балки маънавий қиёфага
ҳам ўзининг салбий унсурлари билан кириб келди. Ўзбек адабий тили ўз бошидан
ана шундай мураккаб адабий тилга ўтиш жараёнини кечираётган бир вақтда адабий
тил билан иш кўрувчи зиёлилар панисломизм, пантуркистик оқимлар юзага келди.
XX аср биринчи ярмида Туркистоннинг йирик шаҳарларида рўзнома ва
ойномалар ташкил топа бошлади. 1905 йилларда жадидизм деб аталган ғоявий
оқим вужудга келиб, ижтимоий ҳаётда кенгроқ тарқала бошлади. Бу ҳаракат
авваллаXX асрлар тор рамкада бўлиб, янги усул мактаблари ва бошқа ислоҳотлар
ташкил қилиш, эски усул мактабларини ислоҳ қилиш ғояси билан боғланган ҳолда
давом этиб келди. Жадидчилик оқими таъсирида вақтли матбуот саҳифалари
орқали ўзбек адабий тилига кўплаб турк, рус, араб ва форс тиллари лексикграмматик элементлари кириб келди.
ХХ асрнинг бошларидаги ўзбек тили ривожи босқичлари турлича бўлган.
Масалан, бир гуруҳ зиёли вакиллар, пантуркистларнинг мақсадлари туркий тилда
сўзлашувчи аҳоли учун умумий ва ягона бир адабий тил яратишга қаратилган эди.
Бу ягона тил негизини уларнинг фикрича, усмонли турк тили ташкил қилиш керак
эди. Бу оқимнинг ғоялари Кавказ ва Ўрта Осиёга ҳам етиб келди. Натижада, ўша
вақтларда чиққан газета ва журналлар тилида айрим туркча, татарча сўз ва
грамматик формалар қўллана бошлади.
Яна бир гуруҳ зиёлилар пуристлар деб номланган бўлиб, уларнинг мақсади
эски ўзбек тилини четдан кирган ва кираётган ажнабий сўзлардан тозалаш эди. Бу
ҳаракатнинг ХХ аср бошларида чиққан матбуот саҳифаларида айнан кўриш мумкин:
“Ойна” ойномасида бир пурист зиёли қуйидагича ёзади: “Замонимиздаги энг
муҳим масалалардан бири тил масаласидур. Ҳушёр миллатлар муни барча
масалалардан ортуқ санайдурлар. Чунончи, тилларни, кундан-кун софландуруб,
тиллари ичиға кирғон бегона сўзларни ташқари ислоҳ қилур”[5-834]. Бу ҳақида ўша
давр яшаган Андреев деган шахс ўзининг мақоласида “Ойна журнали икки – ўзбек
ва форс тилларида чиқади дейилса ҳам, аксари материаллар ўзбекча чиқаётганини”
- қайд қилади [6]. XIX асрнинг охири ва ХХ асрнинг бошларида Туркия, Қрим,
Волгабўйи ва Туркистонда яшовчи халқларининг зиёли табақалари орасида
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умумтуркий адабий тил яратиш тўғрисида ғоя тарқалган эди.
Россияда биринчи бўлиб умумтуркий адабий тил тўғрисидаги пантуркистик
ғояни Исмоил Гапспирали кўтариб чиққан. У ўзининг “Таржимон” (1883-1914)
номли газетасида бу ғояни тарғиб қила бошлади. Туркистондаги маҳаллий аҳоли
вакиллари матбуртни қанчалик қудратли кучга эга бўлишини муайян даражада
тасаввур қилардилар. Зотан, улар Боқчасаройда 1883 йилдан буён чиқаётган
“Таржумон” газетасини, умуман олганда, хорижда (Туркия,Эрон,Ҳиндистон ва
Миср) чоп этилаётган туркча ва форсча газеталарни ўқишиб, “кўзлари очилаётган”,
онгида ўзгаришлар содир бўлаётган эди [7-109]. 1906 йили Бутунроссия
мусулмонлар съездида Исмоил Гаспирали таъсирида умумтурк тилида Туркистон,
Озарбайжон, Татаристон болаларини ўқитиш тўғрисидаги қарор қабул қилинди.
Шундан сўнг туркий тилларда сўзлашувчи халқларнинг вақтли матбуоти, айрим
қўлланма ва бадиий асарлари тилида умумтуркий элементлар қўллана бошлайди.
Шуни таъкидлаш керакки, татарча, туркча сўз ва сўз формалари Ҳамза насрий
асарлари тилида ҳам учрайди. Ҳамзанинг ижодий фаолияти ва қолдирган мероси
кўп қиррали бўлиб, уни ҳар томонлама ўрганиш, илмий таҳлил қилиш, ўзбек
адабиёти, санъати, педагогикаси ва маданияти тарихининг шаклланишини
ёритишда муҳим манба ҳисобланибгина қолмай, балки ўзбек тилининг
шаклланишини кўрсатувчи асосий манба ҳисобланади.
Ҳамза асарларида ўзбек тилининг халқчиллиги, персонажлар тилида
учрайдиган халқ мақоллари катта ўрин тутади. Ҳамза ўз навбатида демократ
шоирларимиз Муқимий, Фурқат ва Завқийлар изидан бориб, оммага тушунарли
услубда ижод намуналари яратиши, ўз асарлари ўзбек тилида лексик, грамматик
жиҳатдан соддаликка интилиш, ижтимоий аҳамиятга эга бўлган ғояларни
ифодалаши билан ажралиб туради. Ҳамзанинг янги халқчил ғояларни ифодалаш
учун халқ тилига мурожат қилади.
Мана шу маънода Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий асарларнинг тили ҳам халқимиз
тили билан ҳамоҳанг деб айтсак муболаға қилмаган бўламиз. Чунки, у халқ
шеваларида учратадиган сўзларни ўзбек адабий тилга дадиллик билан киритди:
“Бидъатми? Мажусиятми” [8-233], “Шоҳимардон пўнқорғолари” [9-303] , “Явмул
вафот” [10-254]. Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий ўзбек тилини бутун борлиғи билан севди.
Унинг бойлигидан унумли фойдаланишга ҳаракат қилди. Баъзи ўринларда арабчафорсча сўзлар ўрнига туркий сўзларни қўллади: кучлангалар (зўрланганлар),
яшурун хатин (жосус хотин). Йўлдошлик (ҳамрохлик) сингари. У халқ мақолларини
ва хикматли сўзлар негизида янги-янги мақоллар яратди. Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий
асарларини сўзларнинг генетик манбаларига кўра таҳлили ўтмишда миллатлар
ўртасидаги ижтимоий-сиёсий ва маданий муносабатлар ҳақида маълумот бериш
билан бир қаторда ўзбек тили луғат таркиби, грамматик қурилишининг тарихий
шаклланиш илмий асосларига хизмат қилади.
Ҳамза асарлари тилининг хусусиятларидан бири сўзнинг маъносини
шундайлигича келтирилганидир. Тилшуносларни таъкидлашича,
Ҳамза
асарларида “Эски ўзбек адабий тили товушлар уйғунлигини (сингормонизм)
тўлалигича бўлмаса ҳам сақлаб келарди” [11-54]. Тилшуносларнинг фикрича,
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Фарғона ва Тошкент тип шевалари тарихи бу қонунни асосан йўқотган. “Бу ҳол
адабий тил билан жонли сўзлашув тили ўртасидаги фарқни кучайтириб юборган
эди. Мавжуд сунъийлик 1917 йилдан кейингина аста-секин йўқола бошлади. Бу
даврда мавжуд бўлган дублет формаларни қиёс қилайлик: бозоға-бозорга, борғонборган, борғил-боргил-боргин, борғунча-боргунча ва ҳ.к.” [12-71].
Юқорида қайд қилганимиздек, сингармонизм қонуни ёзувда тугал бўлмаса
ҳам, ХХ аср бошлари ва 1934 йилгача адабий тилимизда сақланиб келди. ХХ асрга
келиб бу йирик фонетик ҳодиса ривожланган ва даврнинг ёзув тилида баралла
намоён бўла бошлаган эди. Асримизнинг бошларида тузилган қўлёзмаларда,
тошбосмада чоп этилган китобларда ҳам бу фонетик ҳодиса дарҳол кўзга
ташланади. Ҳамза асарлари тилида арабча ўзлашмаларнинг арабча асл маъносидан
ўзгачароқ холатлари ҳам учрайди: Масалан:
Миллат - араб тилидаги асл маъноси 1) дин; 2) диний жамоа[13-335].
Миллат - Ҳамза тилида халқ уюшмаси.
Сўфи - араб тилидаги асл маъноси: 1) жундан кийим кийган одам, чунки суф
(жун); 2) тасаввуф йўлига ўтган киши, тақводор.
Сўфи - Ҳамза тилида азон айтувчи, кишиларни намозга чақирувчи киши.
XIX асрнинг иккинчи ярми ва XX асрнинг бошларида ўзбеклар ҳаётида
ижтимоий сиёсий ўзгаришлар юз берди. Бу даврда Ўзбекистонда замонавий саноат,
фан ва маданиятнинг янги куртаклари пайдо бўла бошлади. Мана шу даврда Ўрта
Осиёга, жумладан Ўзбекистонга рус маданияти ва тили кириб кела бошлади. Ўзбек
ва рус халқлари ўртасида ижтимоий-сиёсий, илмий-маърифий ҳамкорлик юзага
келди. Ўша даврдан бошлаб рус тили ўзбек тилига рус тилидан бир қатор сўзлар
кириб кела бошлади.
Рус тилининг ўзбек тилига таъсири бу даврда бир неча сабабларга кўра юзага
келди[14-126]. XIX аср иккинчи ярмидан ХХ аср бошларигача бўлган даврда
ўзлаштирилган русча сўзларнинг кўпи аниқ предметлар номи, ўзбек ҳаёти учун
янгилик бўлган моддий, маънавий тушунчаларни ифодаловчи сўзлардир. Илк давр
русча ўзлашмалар ўзбек тилига оғзаки нутқ ва матбуот тили орқали кириб келгани
ҳаммага маълум.
Бу илк давр русча ўзлашмаларнинг талаффузи ва имлосида стихияли ҳол
ҳукм сурганини, уларнинг ўзбек тилида ҳам нормаллашмаганини кўрсатади.
Натижада хатто ўзбек матбуоти тилида ҳам русча сўзлар асосан оғзаки талаффуз
шаклларида ёзилади” [15-128]. Ҳамза асарлари тилида ҳам русча сўзлар кўплаб
учрайди. Булар: роман-рўмон, газета-газет, жўрнал, чўт, доска, минут, истанса ва
бошқалар.
“Ўзбек тилининг негизи қадимги туркий қабила ва уруғ тиллари даврида
олтой-мўғул тиллари билан алоқада бўлган. Ўзбек тили негизининг мўғул тили
билан алоқаси қадимий даврларда қадимий олтой тиллари билан муносабатларда
ва ХIII асрда мўғулларнинг Ўрта Осиёни истило қилиши даврларида юз берди” [1631,32].
Бундай сўзлар Алишер Навоий асарларида, жумладан Ҳамзанинг насрий
асарларида ҳам кўплаб учрайди. Ҳамзанинг тарихий асарларида унинг кўпгина
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тасвирий воситалардан фойдаланганлигини гувоҳи бўламиз. Бунга асосий сабаб
Россия империяси ва совет даврида фикр, ғояларни очиқ баён қилиш имконияти
йўқ эди. Хулоса ўрнида айтиш керакки, ХХ аср бошларидаги ўзбек тилимизнинг
муҳим ёдгорликларидан ҳисобланган Ҳамзанинг тарихий - насрий асарлари она
тилимиздаги айрим сўзларни ўтмишдаги бой маъносини очиб беришда муҳим
аҳамият касб этади.
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